*Teksten van gebeden en overweging voor het ochtendgebed op nieuwjaarsdag 2013 in de Hooglandse Kerk. Voorganger is ds. Ad Alblas, organist is Joop Brons*

**Samenzang:** Gezang 380: 1+2+3

**Woord ter voorbereiding**

Dit morgengebed plaatst het nieuwe jaar 2013 in de glans van Gods geduld en liefde. Van Gods welbehagen.

**Aanroeping en groet**

**Inleiding**

Het is in de 4e eeuw toen Kerstmis op 25 december werd vastgesteld niet bedacht. Maar het komt wel heel mooi uit. Nu valt nieuwjaarsdag samen met de 8e dag van Kerst.

Dat is de dag van de besnijdenis: die ingrijpende inkerving als teken van het kind van God zijn. Pas daarna klinkt de naam waarmee de pasgeborene ‘bekend zal zijn voor God en mensen’, zoals wij dat zeggen bij de doop.

Door iemands naam te weten raak je meer vertrouwd met elkaar. En dat is precies wat ik wil laten oplichten nu het jaar 2013 nog maar net begonnen is. Vandaag is de ‘naam’dag van Jezus. Je hoort hoe hij heet. Je kunt hem aanspreken, je mag ook gewoon *Jezus* zeggen, al zal je dat meestal zacht doen. In het openbaar noem je hem kyrios/heer of rabbou-ni/meester. Ik stel je voor: *Jezus*, je metgezel.

Die *naam* had de Vader in de hemel al vóór z’n geboorte bedacht. Zoals zijn Vader al zoveel vooraf heeft bedacht. Dat niet als dwangbuis van de geschiedenis of beperking van je vrije wil, wel om je gefundeerd vertrouwen te geven, dat er niet zomaar iets gebeurt. *Godzelf* is je metgezel. Dat verandert je reis en garandeert je de grootst mogelijke zekerheid voor onderweg. Dat is heel close: Hij kent je….Daarom koos ik Psalm 139 voor het psalmengebed.

**Psalmengebed:** psalm 139

**Lezen:** vers 1+ 2

Heer, U doorgrondt mij en kent mij, U kent mijn zitten en mijn opstaan, al van verre doorziet U mijn gedachten. Mijn gaan en komen zijn U bekend.

**Samenzang:** vers 2

**Lezen:** 7-8

Waarheen zou ik kunnen gaan om U te ontlopen, de wijk te nemen voor Uw geest, waar zou ik me kunnen verbergen voor U? Stijg ik op naar de hemel: U bent daar. Daal ik af naar het dodenrijk: de eerste die ik zie bent U. Neem ik de vleugels van de zon in de morgen en laat ik mij neer aan de einders van de zee…. Ook daar bent U mij rees vooruit, ook daar zal Uw hand mij leiden, uw rechterhand mij vasthouden.

**Samenzang**: vers 5

**Lezen**: 11-14

U hebt mij samengevlochten in mijn moeders schoot. Ik dan U voor het ontzagwekkend wonder dat ik ben. Hoe ga ik U ter harte. U kende mij reeds toen ik in het verborgene werd gemaakt. O God, Uw gedachten zijn te groots voor me.

**Samenzang**: vers 8

**DIENST van het WOORD**

**Gebed**

**Schriftlezing:** Exodus 33: 12-17

**Samenzang:** Gezang 119: 1+2+3+4

**Schriftlezing:** Lucas 2: 21-25

**Samenzang:** Gezang 161: 1+2+5

**OVERWEGING**

Het deed me wat toen ik me realiseerde wat het betekent dat Jezus een naam krijgt! Zodat je hem kunt aanspreken, aanroepen, in vertrouwen nemen. Je hoeft niet te zeggen ‘meneer’ of ‘meester’. Dan mag wel, maar is onpersoonlijk.

Als iemand je zijn naam bekend maakt, dan mag je hem ook bij die naam noemen. Zo nu, zo toen.

Al is het nog maar tastenderwijs, maar je kent een naam en een gezicht. Daar kan je soms ontzettend blij mee zijn….

Het klinkt zó vertrouwd, als je in of buiten jezelf met hem in verbinding wilt treden, ben je tegelijk waar je gebleven was, alsof je elkaar al eeuwen kent: Jezus… Ja, Ad.

Toen het christendom staatsgodsdienst werd, werden mensen gedwongen om zich te verbinden met Jezus. En die neiging bestaat nog steeds. Maar dat is een vergissing. Zó werkt dat niet. Daar is de naam niet voor bedoeld, om die anderen op te leggen. Wél om die te leren spellen… Als een kostbaar geheim.

Oosterhuis heeft de naamgeving prachtig verdicht in zijn epifanie-lied, dat we zongen: ‘uit uw hemel zonder grenzen komt Gij tastend aan het licht, met een naam en een gezicht, even weerloos als wij mensen’. Dát is de zuivere toon.

Het lijkt me een goede start van het jaar om ons gebruik van de naam *Jezus* op te schonen. Vooral te beperken, ik zou denken tot de intieme kring van medegelovigen of zelfs tot je eigen hart. Het gaat niet aan om zijn naam zomaar te gebruiken (los van met misbruik als je op duim slaat).

Als je iemand niet kent, maar toevallig wel z’n naam weet, dan ga je toch z’n persoon toch niet zomaar bij de naam aanspreken?

Ik doe een voorstel, het klinkt gewaagd, maar ik heb het in een variant van Bonhoeffer. Laten we de naam *Jezus* niet of zo min mogelijk gebruiken, zeker niet: ijdel.

Noem hem in het openbaar gewoon ‘Meester’ of ‘Heer’. Dat is respectvoller tegenover de velen die Jezus niet als Meester erkennen. Dat bij de naam noemen komt vanavond thuis wel of nu in je hart.

Het klinkt raar vanaf deze plek, maar toch: laten we niet te veel over Jezus praten. In de lijn van Bonhoeffer is het de uitdaging om nieuwe namen te gebruiken, nu de bekende naam zó bezoedeld is, zeker in zijn tijd nauwelijks meer uitgesproken kon worden. Zó geannexeerd door de machtigen, dat er niets meer over blijft van het geheim van de naam van het gekomen kind: dat van ‘de schaduw die verblindt, zo onnaspeurbaar als de wind die voorbij gaat in de bomen’.

Er is nóg een reden om de naam *Jezus* niet op je autoruit te plakken of gesprekken mee te doorspekken. Wat onder ons m.i. ook niet zozeer gebeurt, alleen ben ik nieuwsgierig en niet helemaal gerust over de andere namen, die wel klinken. Je kunt ook aan de andere kant van de weg raken. Zijn dat (wel) andere/eigen namen voor Jezus. Hebben wij het als metgezellen van de Hemel, als volgers van Jezus, als mensen die met Hem een nieuw begin van leven willen maken, met hem opgestaan, toch niet over *anderen*…? Vraagje!

De reden om de naam Jezus niet zomaar te pas en te onpas te gebruiken wordt duidelijk uit het Evangelie. Het is niet zomaar een leuke veelbetekenende naam. Het is de naam die de Vader al bedacht heeft voordat Hij in de moederschoot werd ontvangen. Hij krijgt die naam niet zomaar. Die naam is

er eerst. Hij wordt geboren om die naam te dragen. Om naamdrager en daarmee uitvoerder te zijn van die naam.

Zijn naam is zijn missie. Zijn hemelse missie.

Jezus, zo is uitgelegd aan Maria bergt een schat aan hemelse wijsheid in zich. Het betekent, kort door de bocht, de Heer redt. Maar er is véél meer te zeggen, en gezegd door de engel. Over hoe dat zal gaan: ‘Hij zal een groot man zijn, zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal eeuwig koning zijn over het huis van Jacob en aan zijn koningschap zal geen einde komen’. Kijk, dat bedoel ik. Dát alles, en nóg meer, klinkt door in die naam. Daar doe je een appèl op als je hem bij z’n naam noemt. Daar moet je dus wel goed van bewust en op afgestemd zijn, niet dan?! Anders wordt het zomaar ‘ijdel gebruik’.

Als ik voor het nieuwe jaar, in de geest van Bonhoeffer een nieuwe naam zoek, dan kies ik METGEZEL. Dat is een woord waar we wat bij voelen. Een reisgenoot. Daarin voel je betrouwbaarheid, verbondenheid. Niet zo’n vluchtige ontmoeting, op zich ook leuk, maar duurzaamheid. Ook niet vrijblijvend. Dit gaat ergens over, dit gaat ergens naar toe.

Als ik vandaag Jezus als ‘je Metgezel’ introduceer is dat tegen de achtergrond van één van de meest indringende episodes uit het woestijnverhaal, waar we de grote profeet Mozes, die God kende als een vriend, op z’n sterkst zien.

Het is een cruciaal moment. Zoiets van ‘go or no go’. Dat past wel bij een nieuw jaar. Het bijzondere is dat Mozes met het ‘go’ van God niet zondermeer akkoord gaat.

Hij mag in Godsnaam op weg naar een nieuwe toekomst, een nieuwe tijd in een nieuw land, nota bene, en toch zegt hij: ‘ho, ho, wacht even’, U zegt wel “Ik ken je bij je naam” (daar heb je precies diezelfde vertrouwelijkheid van het kennen van de naam) maar in mijn woorden wat koop ik daar voor!

Let op WAT Mozes meent nodig te hebben om zijn levensopdracht te realiseren, om de toekomst tegemoet te reizen, zoals wij het nieuwe jaar in gaan….

Hij wil Gods *plannen* weten. Zoals zovelen onder ons.

Let op het antwoord. Niet de bestemming van de reis, niet de omstandigheden tijdens de reis, niet het moment van aankomst op de eindbestemming. Die zijn en blijven verborgen.

God zegt het Mozes een beetje voor, maar dan komt het: ‘zal Ik met je mee trekken?’

Mozes veert op, schot voor open doel, dat is ‘m : ‘als u niet meetrekt, doe ons dan vanhier niet optrekken’…

Daarmee hebben ze een ‘deal’. Zó gaan ze van start. Laten we ook zó starten. Met als Metgezel de Altijdaanwezige en Jezus, in gemeenschap van de heilige geest.

**Samenzang:** Gezang 90: 1+9 (Als God de Heer voor mij is…)